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кенгайтирилган йиғилишида муҳокама қилиниб, илмий тўплам сифатида чоп этишга
рухсат этилган (Баённома № 8). Мақолаларнинг илмий савияси ва келтирилган
маълумотлар учун муаллифлар жавобгар ҳисобланади.
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Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки ҳозирги дунё тараққиётида даврида
ҳар қандай мустақил суверен давлат сиёсатининг марказида ўз хавфсизлигини
таъминлаш масаласи туради. Ўзбекистон миллий хавфсизлиги нафақат давлат
суверинети ва ҳудудий яхлитлигини қурол билан ҳимоя қилиниши, балки
урушнинг олдини олиш, давлатнинг иқтисодий ва технологик хавфсизлиги, ички
барқарорлиги ва тинч ҳаёт кечириши, фуқароларнинг ҳуқуқий, маданиймаърифий ютуқларини ҳимоя қилиш бўйича фаол сиёсий ва дипломатик
чоралар кўришни ўз ичига олади. Мамлакат миллий хавфсизлик негизида аслида
маънавий хавфсизлик масаласи доимо бирламчи унсур бўлган. Бугунги
мамлакатимиздаги тинч-тотув ҳаёт, миллатлараро муносабатлар, диний
бағрикенглик замирида ҳам халқимизнинг маънавий салоҳиятининг намоён
бўлишидир.
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Аннотация. Мақолада турли даврларда эзгулик ва бунёдкорликка етакловчи
қарашлар ва инсон хаётини издан чиқаришга, жамият ва ижтимоий тизимларнинг
емирилишига заминн яратувчи ғоя ва мафкураларнинг тарихий генезисига эътибор
қаратилган.
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Аннотация. Статья посвящена историческому генезису идей и идеологий,
ведущих к добру и творчеству в разные эпохи и подрывающих человеческую жизнь,
распад общества и социальных систем.
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HISTORICAL VIEW OF DESTROYED IDEAS AND IDEAS
Yuldasheva Matluba Munavarovna
Kokand State Pedagogical Institute
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Abstract. The article focuses on the historical genesis of ideas and ideologies that lead to
goodness and creativity in different eras and undermine human life, the collapse of society and
social systems.
Keywords: Destructive, ideology, idea, society, man, history, aggression, war,
constructive, destructive, racism, past, religion, colonialism
Кишилик жамиятининг кўп минг йиллик тарихи барча даврларда эзгулик
ва бунёдкорликка етакловчи қарашлар, ғоя ва мафкуралар билан бир қаторда,
уларга қарама-қарши бўлган, инсон ҳаётини издан чиқариш, жамият ва
ижтимоий тизимларнинг емирилишига, таназзулга юз тутишига замин яратган
бузғунчи ва вайронкор қарашлар, ғоя ва мафкуралар ҳам мавжуд бўлганидан
далолат беради.
Тарихдан маълумки, босқинчилик ва урушлар бузғунчи мафкуралар
асосида бўлгани ва кейинги беш минг йил мобайнида одамзот ўн беш мингдан
зиёд катта-кичик урушларни бошидан кечирганини биламиз.Урушларни
ёклайдиган, босқинларни, одамлар ва бутун бошли халқларни қирғин қилишни
оқлайдиган манфур мафкуралар ҳам бўлган.
Зеро, диний таълимотларда босқинчилик ва одам ўлдириш қатъий
қораланади. Бинобарин, гуманистик моҳиятга эга диний ақидалар тинчлик,
тотувлик ва бағрикенгликни ёклайди. Лекин диний жаҳолатпарастлик окибатида
инквизиция ҳукм сургани, салб юришлари, «Варфоломей туни» каби
қирғинларнинг содир бўлгани ҳам маълум?! Бу ҳолат ҳозирда ҳам диний
ақидапарастлик, экстремизм тарзида намоён бўлмокда.
Бошқача айтганда, бунёдкор инсон ва жамият камолотига хизмат
қиладиган ғоялар сингари уларга нисбатан таҳдидлар, бузғунчи ғоя ва
мафкураларнинг сиёсий мақсадлари таркиб топмоқда. Яъни, “муайян ғояни
илгари сурувчи, тарғибот ва ташвиқотнинг турли усул, воситалари орқали
одамлар онги, руҳиятига таъсир этувчи кишилар уюшмаси, тащкилот ёки
муассасалар” [1] борлигини инкор қила олмаймиз.
Зеро, босқинчилик ғояси ва мафкураси кўп асрлар мобайнида қонли
урушларга, халкларни қириш ва асоратга солиш, юртларни вайрон қилиш,
бойликларини эгаллашга хизмат қилди. Қадимда ҳам бундай тажовузкорлик
турли сабаблар билан оқланар, гўё “адолат ўрнатиш”, “ваҳший халқларни
маданиятга ўргатиш”, “ғайридинларни тўғри йўлга солиш” каби баҳоналар билан
ниқобланар эди.
Турон замин ҳам қадим-қадимдан турли босқинчилик юришларидан азият
чеккани тарихдан маълум. Биз учун заминимизни нафақат душманнинг қуроли,
балки унинг ёт ва бегона, бузғунчи мафкурадан ҳимоя қилишни ҳаётининг
мазмуни, деб билган Широқ, Тўмарис, Спитамен, Торобий каби эрксеварларнинг,
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Жалолиддин Мангуберди, Амир Темур, Заҳириддин Муҳаммад Бобур сингари
саркардаларнинг ватанпарварлиги ибрат намунасидир. Бинобарин, ёш авлодни
фақат ўтмиш билан фахрланиш эмас, буюк аждодларга муносиб бўлишга даъват
қилиш, жаҳон эътироф этган ишларга ундаш жуда муҳимдир.
“Инсониятнинг, жумладан Ўзбекистон ҳудудининг неча юз йиллик
солномасида ҳам турли босқинчиликлар оқибатида зулм, зўрлик, кулфат
уруғларини сочиш ва қон тўкилишига сабаб бўлган бузғунчи ғоялар ва
мафкураларнинг ҳалокатли таъсири билан боғлиқ қайғули саҳифалар кўп, деб
ёзади тарихчи олима Д.Алимова. Бу ғоялар ўзларида сиёсий бо- сқинчилик ва
мустабидлик интилишларини гоҳ ошкора ифодалаган ҳолда диний, миллий,
синфий шиорларни байроқ қилиб майдонга чиққанини кўрамиз. Лекин моҳият
ҳамиша ўзгармай қолаверган. Яъни, улар миллатлар ва халқларнинг турмуш
тарзи, маданияти, анъана ва урф-одатларини куч билан ўзгартиришга, кенг халқ
оммасини бошқаларнинг сиёсий иродасига бўйсундириш ва мафкуравий асоратга солишга, ўзаро адоватга асосланган ижтимоий тартибларни қарор
топтиришга, миллатга ёт мафкуравий тасаввурларни тиқиштиришга интилган"
[2].
Зеро, турли ғоя ва қарашлар тизимида ўз ифодасини топадиган
мафкуравий тахдидлар макон ва замон нуқтаи назаридан ҳам мазмуни, ҳам
шаклига кўра ўзгариб, такомиллашиб боради. Сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва
маънавий ривожланиш ўзгарувчан, бирок, доимий характерини сақлайди.
Чунончи, колониализм айрим давлатлар томонидан турли минтақа ва худудларда
истиқомат қиладиган халқ элат ва миллатларни мусталака холатига тушириш
яьни ўзига хар томонлама боғлиқ қарам қилиб олиш мафкураси сифатида қадим
даврларда кўплаб харбий урушларга сабаб бўлган.
XX асрга келиб халқаро муносабатларда ҳудудий дахлсизлик
тамойилининг
мустақкамланиши,
очикдан-очиқ
агрессив
харбий
қаракатларни олиб бориш таъқиқланди. Ўзаро муносабатларда тенглик,
ҳурмат ва манфаатли ҳамкорлик қилиш қоидаларири расмийлашди. Бироқ, бу
билан айрим дават ва кучларда бошқа халқлар, ҳудудлар, улардаги ер ости ва ер
усти бойликлари ва бошқа ресурсларни тасарруф этиш майли сусайгани йўқ. Бу
эса мустабидчилик мафкурасининг янги мазмундаги ғоялар билан бойишига
замонавий шаклларда намоён бўлишига олиб келди?!
Ўз навбатида, “уруш” тушунчасининг ҳам мазмуни кенгайиб борди.
В.Слипченконинг фикрига кўра, бугунги кунга келиб, уруш мураккаб ижтимоийсиёсий ҳодиса бўлиб, турли кўринишдаги курашлар мажмуасини ташкил этади.
Давлатлар ва турли социал тизимлар ўртасида кечадиган сиёсий, иқтисодий,
ҳарбий, ахборот ва бошқа шаклдаги курашлар шулар жyмлacидaндиp [3].
Географик ҳудудлар зўравонлик йўли билан босиб олингач унинг устидан
ижтимоий сиёсий назорат бевосита турли ғоявий ва мафкуравий сиёсат орқали
мустаҳкамланган. Шу ўринда колониализм мафкурасининг географик
детерминизм тамойили устувор бўлган геосиёсий таълимот ва қарашлардан
ғоявий озуқа олганини ҳам таъкидлаш лозим.
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Давлат чегараларининг янги географик ҳудудлар ҳисобига кенгайиб
боришини табиий-тарихий жараён сифатида талқин этишга асосланган
геосиёсатнинг ушбу агрессив назарияси Янги ва Энг янги даврда Ғарбий
европалик турли олимлар ижодидан кенг ўрин эгаллади. Жумладан, “геосиёсат”
атамасининг муаллифи Р.Челлен (1864-1922) тарихан давлатнинг табиатига
органик ўсиш хос эканини, кучли, бирок, чекланган худудларга эга давлатларни
босиб олиш ва мустамлака қилиш йўллари орқали хаёт учун зарур ҳудудий
маконни кенгайтириш” тамойилига амал қилишини таъкидлаган [3]. Геосиёсий
қарашларида “ҳаётий макон” тушунчасини махсус тадқиқ этган Ф.Ратцель (18441904) эса шундай ёзади: “Давлат организмдир...”
Унинг ҳудудий ўсиб бориши умумжаҳон, универсал тенденция
ҳисобланади. Одамлар ўртасидаги контакт, алмашинув, савдо-сотиқнинг
ривожланиши мустамлака қилинадиган янги ҳудудларда сиёсий назорат ўрнатиш
учун киришишни англатади [4].
Таъкидлаш жоизки, бир томондан, геосиёсат илмий билимлар тизими
сифатида расмийлашиб бориши инсоният илмий салоҳиятининг ўсишини,
иккинчи томондан, мафкуравий тахдидлар ривожланишида янги сифат
босқичини бошлаб берди.
Инсоният
тинчлигига
тахдид
солиб
келаётган
бузғунчи
мафкуралардан яна бири – расизм (ирқчилик) дир.
Мазкур ғоявий оқим XVII асрдан бошлаб Европада “оқ танли’’ларнинг
вакилларидан устунлигини, ўзгаларнинг устидан ҳукмрон бўлиши лозим лигини
ёкдайдиган таълимот сифатида ривожланиб келади. Ирқчилик миллий
мансублиги ва терисининг рангига кўра ажралиб турувчи кишиларга тазийқ
ўтказиш, уларни ҳақорат лаш, азоблаш ва ўлдириш каби ҳаракат-ҳоди саларда
яққол намоён бўлади [5].
Шунингдек, ирқчилик каби ғоявий таҳдидлар тизимини ифода этувчи
шовинизм, агрессив миллатчилик мафкуралари ҳам фалсафий адабиётларда
атрофлича ёритилган, уларнинг ҳозирги даврдаги мазмуни ва талқини,
ижтимоий хавфи биринчи Президент И.А.Каримовнинг “Ўзбекистон XXI аср
бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт
кафолатлари” [6] номли фундаментал асарида батафсил баён этилган.
Жумладан, асарда буюк давлатчилик шовинизми ва агрессив миллатчилик "...
муайян кучлар ва давлатлар томонидан бўладиган сиёсий, мафкуравий ва
иқтисодий хукмронлик деб ёки миллатлараро ва - давлатлараро,
минтақавий муносабатларда унта интилиш” [7], деб таърифланади.
Шовнизм ва агрессив миллатчилик мафкураси ҳақида гап кетганда, мазкур
икки тушунча ҳам, аввало ғояларнинг номлари эканини таъкидлаш жоиз.
Шунингдек, ушбу ғояларнинг агрессив мафкуравий ҳаракатларга асос
бўлишининг ҳам тарихий сабаблари мавжуд. Маълумки, шовнизм Наполеон
Бонапарт (1769-1821) армиясининг офицери, агрессив миллатчиликнинг тимсоли
сифатида Шовен билан боғлиқ. Бу даврда жахондаги кўплаб этнослар шу
жумладан франсузларнинг хам ривожланиш даражаси миллат босқичига кирган
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эди. Бошқача айтганда сиёсий хаётда миллий давлатчилик феномени шаклланиб
келаётган эди.
Ер юзидаги худудлар ва ундаги ресурсларга эгалик қилиш бошқа
миллатлар ўртасидаги рақобат босқинчилик ва мустамлакачилик харакатларига
янгича мафкуравий “бўёқ” берилишини талаб этар эди. Франсуз миллатининг
бошқалардан хар жихатдан устунлиги ва буни бошқаларга агрессив харбий
юришлар орқали исботлаш тарихий миссия экани хақидаги ғоя франсуз
харбийларига жуда жуда чуқур сингдирилди. Натижада минг-минглаб аскарлар
агрессив механизмни амалга оширишнинг харбий механизмларига айланди.Бу
борада Британиянинг “буёқ” деган ном остида бошқа миллатлар хақхуқуқларининг топталиши ва “Буюк Британия” бу нафақат давлат номи балки
айни пайтда ғоя бўлганини Германияда Гитлернинг немислар олий ирқ еканини
хақидаги миллатчилик мафкураси Италияда Б.Муссолинининг сиёсий
қарашлари шовинстик агрессив миллатчилик мафкурасининг янги кўринишлари
эди десак муболаға қилмаган бўламиз.
Дарҳақиқат шовинзм ва агрессив миллатчилик аслида амалиётнинг манфур
кўриниши сифатида турли шаклларда ҳозирги кунгача ҳам давом этиб келмоқда.
Хусусан Европада бугунги кунда айрим жамият ривожланишининг объектив
сабабларидан
келиб
чиққан
миллий
давлатчилик
ғоясининг
мутлоқлаштирилиши ҳамда сингдирилишининг оқибатидир. Бу йўналишдаги
вайронкор мафкуралар таьсирининг олдини олиш хақида гап кетганда миллий
давлатларининг ташкил этилиши ва жахон хамжамиятида тенглик асосида ўз
ўрнини топишга хуқуқий асос сифатида ишлаб чиқилган давлат фаолиятининг
барча миқёсларида амал қиладиган қоидалар демократик мазмундаги
умумэьтироф этилган норматив-хуқуқий тамойиллар устуворлигини таьминлаш
зарур. Бу айни глобаллашув шароитида ўзининг долзарблигини янада кучайтира
боради.
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